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ABSTRAKT
Kjo temë merret me analizimin dhe krahasimin e dy sistemeve të lavatriçes atë elektromekanik dhe mekatronik, po ashtu kemi dhënë shpjegim se çka është një lavatriçe duke
vazhduar me ndërtimin dhe parimin e punës në përgjithësi. Në temë kemi përshkruar
karakteristikat e programeve të lavatriçes, funksionimin e sistemit dhe në përgjithësi
procesin e larjes. Qëllimi i kësaj teme është analizimi dhe krahasimi i dy sistemeve për nga
mënyra e ndërtimit, efiçenca e energjisë, performanca dhe zhurma, si dhe ndikimi i tyre në
përdorimin e përditshëm në amvisëri.

Duke analizuar problemet që paraqiten gjatë konstruktimit, programimit dhe shfrytëzimit të
kësaj pajisje, kemi paraqitur mënyrat më të mira të shmangies së tyre përmes analizimit të
problemeve konkrete. Në bazë të rezultateve të këtij punimi, mund të konkludohet se
sistemi mekatronik në krahasim me atë elektro-mekanik ka arritur rezultate konkrete të
kënaqshme në avancimin dhe optimizmin e pajisjes, mirëpo e ardhmja e lavatriçes është
avancimi në sistem fuzzy logjik.
Fjalët kyçe: lavatriçja, sistemi elektro-mekanik, sistemi mekatronik, fuzzy logjik.
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FJALORI I TERMAVE
ADC

Analog – Digjital Konvertor

BE

Bashkimi Evropian

C

Celsius

CPU

Central Processing Unit

CSI

Camera Serial Interface

Db

Decibel

Hz

Herc

I²C

Inter-Integrated Circuit

Kg

Kilogram

kW

Kilovat

kWh

Kilovat në orë

NC

Qark elektrik - normal i mbyllur

NO

Qark elektrik - normal i hapur

Potenciometër

Vlera të ndryshueshme të rezistencave

PTC

Sesnsor i cili ndryshon rezistencën ohm-ike varësisht prej temperaturës

PWM

Pulse-width modulation

RAM

Random Access Memory

V

Volt

W

Watt
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1

HYRJE

Në ditët e sotme është gati e pa mundur të mendohet një familje pa së paku një pajisje
elektro-mekanike apo elektronike të cilat lehtësojnë punët e përditshme të amvisërisë, një
ndër pajisjet më të nevojshme mendohet të jetë edhe Lavatriçja e cila përdoret në baza
javore mirëpo jo rrallë herë gjen përdorim edhe në baza ditore, në këtë temë do të
hulumtojmë në lidhje me historikun, llojet që aktualisht ekzistojnë si dhe përmes analizës të
krahasojmë dy sistemet më të përhapura të lavatriçes sistemin elektro-mekanik dhe atë
mekatronik.
Historia e hershme e lavatriçes pothuajse fillon në vitin 1908 në Çikago të Shteteve të
Bashkuara të Amerikës nga “Hurley Machine Company” e cila e shpiku makinën e parë
larëse me energji elektrike që kishte një vaskë të galvanizuar dhe një motor elektrik, e cila
ishte projektuar nga inxhinieri Hurley Alva J. Fisher dhe e emërtuar si “Thor” të cilën e
kishte patentuar me 9 Gusht, 1910. [1]

Me kalimin e viteve kompani të ndryshme filluan hulumtimin për avancimin e sistemit nga
elektrik në atë automatik, kompania “Bendix Corporation” prezantoi lavatriçen e parë
automatike në vitin 1937 në të cilën ishin të përfshira shumë karakteristika që gjinden edhe
në lavatriçet e ditëve të sotme. [2]
Ndërsa në fillim të vitit 1990 filloj aplikimi i mikrokontrollerëve për procesimin e kohës të
ciklit punues, dhe prej asaj kohe shumë prodhues të lavatriçeve filluan aplikimin e
mikrokontrollerëve, në vitet e fundit janë shtuar shumë karakteristika tjera dhe sot kemi një
shumëllojshmëri të makinave larëse me karakteristika të ndryshme dhe stile të punës të cilat
na bëjnë jetën më të thjeshtë dhe më të lehtë.

Sot lavatriçet janë të përbëra prej një numri të madh pjesësh të cilat kanë lidhshmëri të
madhe në mes veti dhe koordinim të punës shumë të mirë në pajtueshmëri me kërkesën e
përdoruesit.
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)

Në këtë kapitull do të japim shpjegim se çfarë është një lavatriçe dhe në veçanti do të
flasim për ndërtimin dhe parimin e punës së sistemit elektro-mekanik në përgjithësi. Do të
vazhdojmë të flasim për karakteristikat e programeve të lavatriçes, funksionimin e sistemit
dhe në përgjithësi procesin e larjes.
2.1

Historiku i lavatriçes i sistemit elektro-mekanik

Historiku i lavatriçes fillon në vitin 1908 në Çikago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
me kalimin e viteve kompani të ndryshme filluan hulumtimin për avancimin e sistemit nga
elektrik në atë automatik, lavatriçja e parë automatike u ndërtua
në vitin 1937 në të cilën ishin të përfshira shumë karakteristika
që gjinden edhe në lavatriçet e ditëve të sotme. [2]
Aplikimi i mikrokontrollerëve për procesimin e kohës të ciklit
punues filloj në vitin 1990, dhe prej asaj kohe shumë prodhues
të lavatriçeve filluan aplikimin e mikrokontrollerëve për
avancimin e mëtutjeshëm të kësaj pajisje.
Lavatriçja në përgjithësi është një pajisje komplekse, ajo ka për
Figura 1 - Lavatriçja

detyrë të bëjë larjen e tekstileve pavarësisht nga materiali i

thurjes së tyre; lesh, pambuk, mëndafsh etj. Nga detyra që ka ajo duhet të plotësoj disa
kërkesa teknike siç janë:

I.

Mekanike, sepse është një makinë dinamike, pra është vazhdimisht në lëvizje.

II.

Hidraulike se është i pranishëm instalimi i ujit, ligjet e presionit hidrostatik etj.

III.

Elektrike se është i pranishëm qarku elektrik (rryma elektrike) që do të bëj të
mundur programimin dhe lëvizjen.

Karakteristikat kryesore të lavatriçes kanë qenë të ndryshme varësisht prej kohës të cilës i
kanë takuar, mirëpo karakteristikat më kryesore që e kanë shoqëruar lavatriçen gjatë tërë
kohës i kemi shtjelluar në kapitujt në vazhdim.

9

Tabela 1 - Karakteristikat kryesore të lavatriçes
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kapaciteti i rrobave të thata
Vlera kyçëse
Fuqia e motorit gjatë larjes
Fuqia e motorit gjatë centrifugës
Fuqia e motorit të pompës
Fuqia e nxehësit të ujit
Energjia e harxhuar për programin më të gjatë
Harxhimi i ujit për programin më të gjatë
Zgjatja e programit më të gjatë

2.2

4,5 - 5kg
2,1 - 3,5kW
0,3 - 0,6kW
0,3 - 0,9kW
50 - 120W
1,8 - 2,8kW
3 - 3,5 kWh
00 - 150L
120 - 180min

Karakteristikat e programeve të lavatriçes

1) Programi energjik për rrobat shumë të përlyera të pambukut përmban:
a. paralarja me reverzim energjikë të bidonit dhe ujit deri 60º C;
b. larje me reverzim energjikë të bidonit dhe ujit në temperaturë 90 -100ºC;
c. shpëlarje me ujë në temperaturë deri 45º C, pas një apo dy shpëlarjeje centrifugale
d. centrifugimi i fundit.
2) Programi energjik për rroba normale të përlyera me ngjyra, prej pambuku përmban
vetëm larje me temperaturë të ujit në deri 70º C.
3) Programi energjik për rroba normale të përlyera të pa ngjyra, prej pambuku përmban
vetëm larje me temperaturë të ujit në deri 40º C.
4) Programi delikat për rroba normale të përlyera të sintetikes së ndjeshme përmban:
a. paralarja me reverzim të ndjeshëm të bidonit dhe me ujë në temperaturë deri 40ºC
b. larje me reverzim të ndjeshëm të bidonit dhe me ujë në temperaturë deri 55ºC;
c. 2 deri 4 shpërlaje me ujë të vakët;
d. centrifugimi.
5) Programi delikat për rroba normale të përlyera të sintetikes së ndjeshme përmban vetëm
larje me temperaturë të ujit në deri 40º C.
6) Bio-programi përmban larje në një temperaturë të ujit deri 40ºC, detergjentet biologjik
që të demolojnë papastërtitë biologjike, me pushim ose vetëm kohë pas kohe me reverzim
të bidonit në zgjatje prej 45 min deri në 6 orë.
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7) Programi ‘leshi i pastër’: paralarja dhe larja në ujë në temperaturë deri 35ºC, pa
centrifugim.
8) Dy nivele të ujit: te disa programe, ose në varshmëri prej sasisë së rrobave të futura në
makinë, rrobat lahen në sasi më të madhe ose më të vogël të ujit.
9) Larja me ujë të ftohtë, për larje të perdeve, shtresave dhe rrobave tjera të cilat nevojitet
vetëm të freskohen: i tërë procesi kryhet pa nxehjen e ujit.
10) Stop larjes: te disa programe, apo sipas zgjedhjes, rrobat nuk centrifugohen,vetëm
mbesin pas shpëlarjes në ujë të pastër.
11) Kaltërimi, amidon-nimi, zbutje, aromat: përveç dy fiokave për detergjent për larje dhe
paralarje kanë edhe 1 ose 2 fiokë në të cilat vendoset aditivët për zbardhje, amidon-nimi
dhe zbutje të rrobave, përkatësisht aroma, e të cilat në mënyrë automatike merren me ujërat
e fundit për shpëlarje.
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2.3

Sistemi Elektro-mekanik

Në këtë pjesë do të fokusohemi më shumë në lavatriqet me sistem elektro-mekanik, në
ndërtimin dhe parimin e punës si dhe funksionimin e këtij sistemi në përgjithësi. [3]
2.3.1

Ndërtimi dhe prarimi i punës

Në figurën më poshtë kemi paraqitur elementet përbërëse të Lavatriçes.

Figura 2 - Ndërtimi i lavatriçes me sistem elektro-mekanik

Përshkrimi i elementeve më kryesore të lavatriçes me sistem elektro-mekanik - Elementet
përbërëse elektrike kyçen të gjithë ato pjesë të cilat janë të lidhura në qarkun elektrik, dhe
bëjnë kyçje ose ç’kyçje të rrymës elektrike, shndërrimin e energjisë elektrike në nxehtësi
ose në punë mekanike etj. Këto elemente janë elektro-mekanike ose vetëm elektrike, më
poshtë do të bëjmë përshkrimin e disa elementeve më kryesore, principin e tyre të punues
dhe rolin që kanë në lavatriçe.
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Programatori - Kjo pajisje kryesore konsiderohet si një rele
kohore elektro-mekanike me një numër të madh të kontakteve,
të cilat i lidhin elementet e varura në mënyrë funksionale të
renditura në hapësirë të makinës, pjesët kryesore prej të cilave
përbëhet programatori janë:
Figura 3 - Programatori

a. Shtëpiza – e cila mekanikisht mban të gjitha pjesët,
b. Motori i programatorit - vënë në veprim programatorin,
c. Dhëmbëzoret - (të shpejt dhe të ngadalshëm) për hapje-mbyllje të kontakteve,
d. Boshti repertor - ku janë të vendosur dhëmbëzoret,
e. Relei bllokuese - për ndaljen e programit gjatë procesit të ngrohjes së ujit,
f. Reduktori i shpejtësisë - i cili e redukton shpejtësinë e motor programatorit në
boshtin repertor,
g. Nyje kontaktuese – kontaktet në pllakën kontaktuese (kyçëse), në të cilën kyçet
forma telore (platine).

Programatori është një përbërje rotacionike, dhëmbëzoret e të cilit hapin dhe mbyllin
kontaktet të caktuara, forma e dhëmbëzoreve definon zgjatje të cikleve punuese veç e veç.
Varësisht nga numri i programatorit, programatorët përbëhen prej 30 deri 60 hapa, kurse
më së shpeshti në 45 hapa. Hapi është i përcaktuar nga një dhëmbë, dhëmbëzor me kahe të
përcaktuar rrotulluese në drejtim të akrepave të orës. Dhëmbëzoret në përgjithësi bëjnë
rrotullim të plotë prej 360° për 90", nga kjo del që për një sekondë dhëmbëzoi kalon 4°.
Kontaktet akorduese të programatorit – Kontaktet punuese janë të
ndërtuara nga legura fleksibile e mesingut. Hapi i kontaktit punues
është 4 - 6 mm,

ku në kontaktin punues gjendet ndarësi prej

plastike i cili përkulet sipas shtypjes në boshtin repertor, në fundin e
kontaktit punues gjenden kontaktet prej platini, në mënyrë që përballohet gjendja te kyçja
dhe ç’kyçja e kontakteve.
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Elektrovalvula - Është element elektro-mekanik dhe hidraulik i
makinës ku me mbylljen dhe hapjen e tij bëhet pranimi i ujit në
makinë, elektro valvula mund të jetë me prej një deri në tri dalje.
Elektro valvula furnizohet me energji elektrike përmes nivelizuesit
të ujit - hidrostatit, kurse nga ana tjetër përmes programatorit. Puna
Figura 4 - Elektro Ventili

e elektro valvulës është e bazuar në principin e rrjedhjes së rrymës
nëpër bërthamë në të cilën krijohet fusha elektro magnetike, kjo

pajisje normalisht punon me shtypje punuese prej 0.2 - 10 bar, dhe është i konstruktuar të
punoj me tension 220 V - 240 V ~ (50 Hz - 6 W).

Hidrostati - Është element i automatikës në makinë me të cilin
kryhet marrja e sasisë së përcaktuar të ujit për paralarje, larje dhe
shpërlarje. Pjesë elektrike e tij është ndërprerësi alternativ bipolar i
cili shkëput përçimin e rrymës të elektro-ventilit kur pranon sasinë e
Figura 5 - Hidrostati

përcaktuar të ujit, dhe pastaj kyçë motor programatorin për të
vazhduar me veprime të tjera.

Hidrostati mund të jetë i thjeshtë dhe i dyfishtë, njëri përdoret për paralarje kur niveli i ujit
është më i lartë, ndërsa i dyti për larje kur niveli i ujit është më i ulët.
Puna e hidrostatit bazohet në principin e robërimit të një pjese të ajrit përmes tubit, e cila
lidhë fundin e kazanit dhe hyrjen e hidrostatit. Me rritjen e nivelit të ujit, ajri shtypet
përmes tubit, përkatësisht rritet shtypja e cila bartet deri te membrana e hidrostatit në të
cilën është kyçësi mekanik ndërprerësi bipolar, andaj edhe e gjuan në pozitën tjetër.
Transferimi i ndërprerësit bipolar në pozitën tjetër është te shtypja prej 1400 Pa, me që i
përgjigjet sasisë së ujit rreth 13-15 litra ujë - niveli i lartë, përderisa te shtypja prej 1200 Pa,
niveli i ulët i përgjigjet sasisë së ujit rreth 10-11 litra.

Termostati - Varësisht nga lloji dhe koha e prodhimit të makinës ndërtohen rregullator
temperaturik me temperaturë fikse ose të ndryshueshme të nxehjes së ujit. Termostatet me
temperaturë fikse shërbejnë për kyçje direkte ose indirekte të nxehësit të ujit, përderisa i
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njëjti kyçë programatorin i cili nuk përparon përderisa uji nuk
ngrohet në temperaturën e përcaktuar (relea bllokuese ndalon
përparimin e programatorit). Principi i punës përbëhet në
reagimin e pllakës bimetalike (pllaka nga dy materiale të
ndryshme), të cilat janë të puthitura njëra me tjetrën dhe tek të
Figura 6 - Termostati

cilat, për shkak të koeficientit shtrëngues të temperaturave të
ndryshme vije deri te lakimi në temperaturat më të larta, me

rritjen e temperaturës së ujit bimetali ndryshon formën dhe mbyll qarkun elektrik nëpërmjet
termostatit, respektivisht relea bllokuese te ç’kyçja indirekte e nxehësit, gjë që lejon
përparimin e programatorit. Gjatë ftohjes termostati kthehet në pozitën e mëparshme,
varësisht nga modeli dhe parimi i punës së lavatriçes termostati mund të jetë NO, NC apo i
kombinuar.

Termostati me temperaturë të ndryshueshme - në disa makina
përdoret termostati me temperaturë të ndryshueshme në një
diapazon temperaturik prej 30 - 90°C. Këto termostate japin një
Figura 7 - Termostati me
temperaturë të
ndryshueshme

mundësi të madhe makinës për sa i përket mënyrës së larjes, por
gjithashtu në sasi të përcaktuar zvogëlohet numri i elementeve dhe
vetë programatori është më i thjeshtë.

Puna e këtyre termostateve përbëhet në dy principe punuese: elektronik dhe termistorik, ku
termistori është senzor temperaturik. Sonda e termostatit duhet të jetë e zhytur në ujë ku me
ndryshimin e temperaturës se ujit përmes kapilarit i cili është i mbushur me gaz arrin deri te
ndryshimi i gjendjes nga normal i hapur (NO) – në normal të mbyllur (NC) apo anasjelltas.

Elektromotori me dy shpejtësi - Për rrotullim të ngadalshëm të
kazanit në të dy anët dhe me rrotullim të shpejtë përdoret motori
asinkron me dy shpejtësi.
Secili prej motorëve asinkron të lavatriçeve kanë nga dy
mbështjella punues dhe ndihmës, sepse këta motor janë të
Figura 8 – Elektromotori
Asinkron
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paraparë në punë me rrymë njëfazore. Rezistenca e këtyre mbështjellësve jepet me
karakteristikat teknike të motorit. Mbështjellësit ndihmës në seri i lidhë kondensatori i cili e
ç’vendos fazën e cila krijon fushë magnetike që është kushti kryesor për rrotullimin e
motorit dhe momentit tërheqjes që motori të nisë të rrotullohet me fuqi të plotë.
Arsyeja pse janë dy mbështjella është se motori duhet të rrotullohet ngadalë në të dy anët
gjë të cilën e rregullon programatori përmes kontakteve akorduese dhe boshtit repertor, në
mënyrë që të ketë efikasitet më të madh gjatë larjes.
Mbështjella e motorit centrifugës është dy polar me 2 mbështjellje, ku saktësisht janë të
definuar ai punues dhe ndihmës, për arsye se motori gjithmonë sillet me shpejtësi të madhe
në një kahe – përkatësisht kahja e majtë duke e shikuar në boshtin repartor.
Numri i rrotullimeve të motorit llogaritet sipas formulës:
n - numri i rrotullimeve në minutë,

n = 60 f /p

f - frekuenca e rrjetës së qytetit (50 Hz) dhe
p - numri i poleve çifte të motorit

.
Nga formula shihet që numri i rrotullimit të motorit proporcionalisht është i varur nga
numri çift i poleve, ku sa më i madh të jetë numri i poleve, numri i rrotullimeve është më i
vogël dhe e kundërta.

Kondensatori - Kondensatori shërben për krijimin e fushës
magnetike nisëse në kombinim me mbështjellësin ndihmës dhe
momentin.

Kondensatori

gjithmonë

lidhet

në

seri

me

mbështjelljen ndihmëse ose mbështjelljet, fuqia e kondensatorit
varet nga mbështjellat e motorit.
Figura 9 - Kondensatori

Kondensatori është element elektrolitik për punë më të gjatë
prandaj është bipolar (mundësia e ndërrimit të poleve), në këto

lavatriçe kryesisht përdoret një kondensator

me kapacitet prej 10 - 25 mikro F, me

tensionin punues 250 V deri 330 V, frekuencë 50 Hz dhe tolerancë prej +10 deri - 20 %, në
temperaturën e rangut prej -25 deri +55 °C.
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Nxehësi - Për nxehjen e ujit në makinë përdoret nxehësi tub prej
1700-2800W. Nxehësi është i montuar në hapësirën e kapakut të
prapmë dhe i shtrënguar me gomë të fortë e temperaturës së lartë,
kurse të dhënat teknike janë: tensioni - 220V, frekuenca - 50 Hz,
fuqia - 1.8 - 2.8 kW, rrymë prej 8.1 - 12.7 A dhe rezistencë omike
Figura 10 - Nxehësi

prej 16 – 24 omë.
Elektropompa e shkarkimit të ujit – Për të nxjerrë ujin e përdorur
nga makina, përdoret pompë centrifugale me motor njëfazor
asinkron.
Të dhënat teknike janë: tensioni - 220V, frekuenca - 50 Hz, fuqia
50 – 120 W, rrymë prej 0.7 – 0.8 A, numri i rrotolimeve 2350

Figura 11 - Elektropompa

rrot/min dhe rezistencë omike prej 20 omë.
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2.3.2

Funksionimi i sistemit

Funksionimi normal i lavatriçes me sistem elektro-mekanik varet nga lloji i programatorit
dhe diagrami kohorë i tij. Cikli i punës ndryshon varësisht nga numri i dhëmbëzoreve në
boshtin reperator të programatorit, në figurën më poshtë kemi paraqitur diagramin kohorë
ku ndryshimi i gjendjes është i paraqitur me katror, në rastet kur katrorët janë të mbushur
kontaktet akorduese janë të kyçura dhe anasjelltas.

Figura 12 - Diagrami kohor i programatorit

Në diagram është paraqitur i gjithë cikli kohorë i punës përgjatë funksionimit të sistemit.
Në kolonën e parë janë dhëmbëzoret e programit, të cilat bartin shenjat e shkronjave ose të
numrave, apo më së shpeshti të kombinuara, që do të thotë shkronja-numra.
Kolona e dytë përmban elemente të cilat duhet që nëpërmjet dhëmbëzoreve të programit
kyçë në cikël punën e makinës.
Kolona e tretë është e dyfishtë: nën kolonën e majtë janë kontaktet e qeta, kurse nën
kolonën e djathtë janë kontaktet punuese, nëpërmjet të cilëve duhet që të kyçet gjatë ciklit
elementet nga kolona e dytë.
Kolonat tjera bazohen në llojin e larjes, renditjen e operimit dhe programit.
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Procesi i larjes
Sipas procesit teknologjik të larjes së rrobave makina larëse i kryen proceset një nga një ose
edhe disa bashkë p.sh. në një kohë të caktuar ajo ngroh vetëm ujë, dhe në një kohë tjetër ajo
bën larjen dhe ngrohjen bashkë ose bën heqjen e ujit dhe gjatë po kësaj kohe bën dhe
lëvizjen e rrobave.

Figura 13 - Procesi i larjes së rrobave

Ndër lavatiçet më të njohura, më praktike dhe më ekonomike që përdoren në amvisëri janë
makinat automatike me daulle.
Makina me daulle
Sipas konstruksionit të kësaj lavatiçe daullja është e
vendosur në pozitë vertikale, kurse vendosja ose nxjerrja e
rrobave bëhet në pjesën ballore. Daullja është e punuar
nga llamarina e nikeluar dhe me vrima për mbrojtje nga
oksidimi. Lëvizja e daulles me rroba, detergjent dhe ujë
bëhet në mënyrë automatike, herë në anën e majtë e herë
në anën e djathtë, varësisht prej programit të caktuar nga
përdoruesi. Pas një intervali të caktuar të kohës kur kryhet
procesi i larjes, fillon procesi i shpëlarjes dhe shtrydhjes së

Figura 14 - Daullja

rrobave në programin e “centrifugës”.
Për të bërë të mundur larjen e rrobave nga të gjitha anët drejtimi i rrotullimit ndryshohet pas
katër/pese rrotullimeve. Numri i rrotullimeve gjatë larjes është 30 deri ne 50 rrot/min.
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Në këto lavatriçe përdoren motorë elektrik asinkron një fazor me një numër rrotullimi nga
300 deri në 1500 rrot/min. Sistemi i përbërë nga kazani, tamburi dhe motori është kapur me
ndihmën e sustave tërheqëse në karrocerinë e jashtme. Lëvizjet zbuten nëpërmjet
amortizatorëve të lëkundjeve. Kjo kapje e sistemit me susta është e nevojshme për procesin
e larjes dhe sidomos të shtrydhjes për arsye të numrit të madh të rrotullimeve, pasi rrobat
janë të shpërndara në mënyrë jo të njëtrajtshme në tambur, kështu gjatë rrotullimit krijohen
forca lëkundëse, të cilat po nuk u frenuan mund të shkatrojnë edhe vet pajisjen.

Te lavatriçet dallohen pesë procese punuese:
1. Në procesin e paralarjes pastrohet një pjesë e papastërtisë nëpërmjet ujit të vakët
dhe detergjentit;
2. Në procesin e larjes kryesore hiqet uji i pa pastër nëpërmjet pompës dhe shtohet uji i
pastër dhe detergjenti i ri.
3. Në këtë proces kryesor, papastërtia e mbetur shpërbehet (tretet në ujë).
4. Shpëlarja, gjatë këtij procesi lëngu larës së bashku me ndotjen largohet nëpërmjet
thithjes së ujit nga pompa e shkarkimit, pas kësaj bëhet zëvendësimi me ujë të
pastër. Ndërkohë tamburi vazhdon rrotullimet me të njëjtin ritëm rrotullimesh si në
procesin e larjes. Sasia e ujit të shpëlarjes është shumë më e madhe se sa sasia e ujit
larës.
5. Shtrydhja fillon pas procesit të fundit të shpëlarjes dhe mbas heqjes së ujit. Rrobat si
pasojë e numrit të lartë të rrotullimeve ngjeshën mbas mureve të tamburit ndërsa uji
si pasojë e forcës centrifugale del nga vrimat e mureve të tamburit. Në këto raste
rrobat kalojnë për pak çaste në proces shtrydhjeje.

Proceset e larjes dhe shpëlarjes përbëhen nga:


Kohëzgjatja e programit;



Niveli dhe sasia e lëngut larës;



Temperatura e lëngut larës;



Numri i rrotullimeve të tamburit gjatë larjes;



Numri i rrotullimeve gjatë shtrydhjes.
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2.3.3 Pjesët tjera të lavatriçes
Prej elementeve tjera automatike të lavatriçes vlenë të theksohen: elementet kyçëse,
elementet indikatorë, elementet siguruese, ndërprerësi zgjedhës dhe elektro brava e derës.
Në lavatriçe gjithmonë ndërtohet një element sigurues e ai është mikro ndërprerësi i cili
pengon punën e pjesëve automatike përderisa dera e makinës me qëllim apo pa qëllim
mbetet e hapur. Edhe lavatriçet me sistem elektro-mekanik kanë të vendosur bravën
elektrike kurse disa edhe bravë termoelektrike në derë të lavatriçes në vend të bravës
mekanike. Dallimi në mes bravës elektrike dhe asaj mekanike është se brava elektrike
mund të hapet nëse e ndrydhim në vendin përkatës për hapje, përderisa nuk ç’kyçet
ndërprerësi kryesor dhe të pritet prej 2-3 minuta që elektro brava të lëshohet, dhe pastaj
dera mund të hapet. Mosha normale e lavatriçes mendohet të jetë 5.5 vjet, kurse duke i
kushtuar rëndësi mënyrës së shfrytëzimit si dhe riparimeve të nevojshme mosha e kësaj
pajisje mund të jetë 10 vjet e më shumë, pra si rezultat kemi zgjatjen e jetës së produktit.

Si përfundim përveç lavatriçeve me sistem elektro-mekanik, sot kemi edhe lavatriçe më te
avancuara për nga sistemi i punës si: sistemi mekatronik edhe ai fuzzy logjik, për këto dy
sisteme më në detaje do të flasim në kapitujt në vazhdim ku dhe njëkohësisht do të bëjmë
krahasimin me sistemin elektro-mekanik.
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3 DEKLARIMI I PROBLEMIT
Në të dyja sistemet ka shumë probleme të cilat përdoruesit hasin gjatë shfrytëzimit të
lavatriçes, si dhe ka mënyra të ndryshme që këta përdorues zgjedhin për të mënjanuar këto
probleme, por kur janë të detyruar të zgjidhin në mes të sistemit elektro-mekanik dhe
mekatronik duhet të shohim se çka ju ofrojnë këto dy sisteme në aspektin e përdorimit në
ambient me lagështi, zhurmës që krijohet gjatë funksionimit, performancës dhe efiçencës së
energjisë, si dhe cila nga këto sisteme përshtatet më tepër me kushtet dhe ambientin e
shfrytëzimit.


Lagështia – Lavatriçja duhet të ketë izolim special për mbrojtje i cili parandalon
kontaktin me pjesët nën tension elektrik, gjithashtu vendosja në vende me lagështi
ndikon negativisht për vetë pajisjen si dhe për përdoruesin.



Zhurma – Duke pasur parasysh që zhurma ndikon negativisht në përditshmërinë e
përdoruesit, ne duhet të krahasojmë llojet e pajisjeve apo sistemeve që do të zgjedhim
për përdorim duke analizuar shpejtësinë e rrotullimeve (rpm) dhe zhurmën të cilën e
krijojnë.



Performanca – Përmes kësaj pike do të kuptojmë dallimin për sasinë e punës që këto
dy sistem kryejnë për të njëjtën njësi kohore.



Efiçenca e energjisë – Në lidhje me këtë pikë për larjen e rrobave kemi disa aspekte që
duhet të përfshihen që efiçenca e energjisë të arrihet në masën më të madhe, ato janë:
Makina të jetë e klasit më të lartë (A), makina të jetë e mbushur me sasinë e paraparë të
rrobave si dhe temperatura e ujit të jetë adekuate.
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4

METODOLGJIA

Metodologjia e përdorur për mbledhjen e informacioneve për kryerjen e studimeve të
caktuara në lidhje me Analizën dhe Krahasimin e sistemeve elektro-mekanike dhe
mekatronike të Lavatriçes, përfshinë disa metoda që në kombinim me njëra tjetrën kanë
dhënë rezultate të kënaqshme, dhe ato janë:
Përshkruese – Përmes kësaj metode kemi bërë përshkrimin e ndërtimit dhe historikun e dy
sistemeve atij elektro-mekanik dhe mekatronik të Lavatriçes.
Analizuese – Duke analizuar problemet që paraqiten gjatë konstruktimit, programimit dhe
shfrytëzimit të kësaj pajisje nga prodhuesit dhe përdoruesit, kemi paraqitur mënyrat më të
mira të shmangies së tyre përmes analizimit të problemeve konkrete.
Krahasuese – Kemi krahasuar mënyrën e ndërtimit, efiçencën e energjisë, performancën
dhe zhurmën e këtyre dy sistemeve, si dhe ndikimin e tyre në përdorimin e përditshëm në
amvisëri.
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5 REZULTATET
Sipas autorit (Kopacek P) [4] Mekatronika sjellë së bashku një numër të teknologjive si:


Inxhinierin mekanike,



Inxhinierin kontrolluese dhe



Inxhinierin elektrike,



Teknologjinë kompjuterike.



Inxhinierin elektronike,
5.1.1

Sistemi Mekatronik

Sistemet mekatronike integrojnë fushat e teknologjisë si: sistemet e matjes dhe sensorët,
sistemet e makinave me aktuator, sjelljet e sistemeve, kontrollit dhe sistemet me
mikroprocesor. [4]
Sistemet mekatronike gjithashtu gjejnë

aplikime

në shumë produkte shtëpiake si:

lavatriçe, enëlarëse, mikrovalë, kamera, kondicioner, kontrollet e ngrohjes qendrore,
makinat qepëse etj. Integrimi përtej kufijve tradicionale të inxhinierisë mekanike,
inxhinierisë elektrike, elektronike dhe inxhinierisë së kontrollit duhet të ndodhë në fazën
më të hershme të procesit të projektimit, që produkti të jetë më i lirë, më i besueshëm dhe
fleksibël. Lavatriçja me sistem mekatronik përfshinë në mënyre racionale këto disiplina që
produkti të jetë më i avancuar në aspektin teknologjik.

Figura 15 – Ndërtimi i lavatrices me sistem mekatronik
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Një lavatriçe ka një numër të operacioneve që duhet të kryhen në sekuencë të saktë. Këtu
mund të përfshihet cikli i para-larjes, kur procesi fillon të lajë me ujë të ftohtë, e ndjekur
nga një cikël i larjes kryesore, kur ato janë duke u larë me ujë të ngrohtë e deri tek cikli kur
rrobat shpëlahen me ujë të ftohtë disa herë, ndjekur nga tharja për të hequr ujin nga rrobat.
Secili prej këtyre operacioneve përfshin disa hapa, në figurën në vazhdim mund të shihet
procesi në tërësi.

Figura 16 - Sistemi i lavatrices (Bolton, 1999)

Në ciklin e paralarjes valvula e ujit të ftohtë është e hapur elektrikisht për një periudhë kohe
të përcaktuar nga softueri përmes mikroprocesorit.

Në varësi të peshës së rrobave niveli i ujit në daulle do të arrihet kur pesha specifike të jetë
optimale, atëherë valvula e ujit do të mbyllet. Një sensor është përdorur për të dhënë një
sinjal, kur niveli i ujit ka arritur nivelin e paracaktuar i cili jep një prodhim në
mikroprocesor ku përmes një transistori ndryshon rrymën e valvulës që të kaloj jashtë
funksionit.
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Operacioni i larjes kryesore
Për ciklin e larjes kryesore mikroprocesori jep një prodhim i cili fillon kur pjesa e paralarjes se programit është përfunduar, ky nivel ndjen se është arritur niveli i kërkuar i sasisë
se ujit. Sensori i temperaturës është përdorur për të kaluar në gjendje jashtë funksionit të
ngrohjes, kur temperatura e ujit ka arritur vlerën paraprakisht. Përmes mikroprocesorit
ndërrohet kahja e rrotullimit të motorit dhe daullja rrotullohet për një kohë të përcaktuar
nga mikroprocesori. Pas kësaj kohe mikroprocesori aktivizon një transitor përmes të cilit
aktivizohet pompa për të zbrazur ujin nga kazani.

Operacioni i shpëlarjes
Pjesa e operacionit të shpëlarjes është ndezur si një sekuencë të sinjaleve për të hapur
valvulat të cilat lejojnë futjen e ujit të ftohtë. Pasi që të arrihet niveli i ujit, motori fillon të
rrotullon daullen në mënyrë që të bëhet shpërlarja, pastaj vepron pompa për të zbrazur ujin
nga kazani dhe kjo sekuencë përsëritet disa herë për një kohë të caktuar varësisht nga
programi.

Operacioni i fundit
Pjesa e fundit e operacionit është kur mikroprocesori aktivizon vetëm motorin në një
shpejtësi më të lartë në mënyrë që të bëhet tharja e rrobave.

5.1.2

Moduli elektronik

Të gjitha lavatriçet varësisht nga prodhuesi ndryshojnë në funksionalitetin dhe aftësitë
harduerike të cilat janë të dizajnuara për të gjitha kategoritë e konsumatorëve.
Moduli elektronik –

i lavartiçes është i

ndërtuar nga një grup i elementeve elektronike
gjysmëpërquese në mënyrë që të kenë
ndërlidhje për të kryer veprimet e caktuara.
Figura 17 - Moduli elektronik
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Siç shihet në figurën e paraqitur më lartë moduli i lavatriçes është konstruktuar në një
platformë harduerike në mënyrë që të menaxhoj sensorët dhe të aktivizoj transitorë apo
relet që të kryejnë operacione të ndryshme si:

Pranon sinjale nga:


Sensori i nivelit të ujit



Sensori i temperaturës



Tahogjeneratori i cili është i montuar në motorin e makinës për të numëruar
rrotullimet e motorit.

Gjeneron dalje - outpute në mënyrë që të aktivizoj transistorët apo relet për të menaxhuar


Kolektorin e motorit AC



Valvulën e ujit



Nxehjen e ujit



Pompën për heqjen e ujit.

Figura 18 - Qarku elektrik i sistemit mekatronik
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5.1.3

Funksionimi i sistemit

Në këtë pjesë do të fokusohemi në përshkrimin e modulit elektronik PG-2 si njeri nga
modulet më të përhapura sidomos në tregun tonë i prodhuesit (GORENJE), në mënyrë që të
shpjegojmë elementet përbërëse dhe funksionimin e moduleve elektronike në përgjithësi.
Përbërja dhe funksionimi i modulit elektronik PG-2 [5]

Moduli elektronik PG-2 ka këto elemente dhe komponentë në përbërjen e tij


Mikrokontrolleri i tipit D78F9177A me ROM të integruar (Flash-Memory), SRAM,
porte universale input-output, taimer, ADC, etj.;



(EEPROM) lloji 24S02, i cili ruan të dhënat e gjatë gjithë procesit të larjes (kodet
gabim dhe të dhëna të tjera të përkohshme);



Rele elektronike. Në varësi të versionit të modulit elektronik, qëllimi i tyre është të
bëjnë kyqje dhe qkyqje të qarkut elektrik [5]



Triak, varësisht për përdorimin e tyre përdoren triak të fuqishëm BTB 16 i cili
kontrollon motorin e makinës (kontrollon PWM), si dhe triak i fuqive të vogla të
tipit Z00607MA të cilët shërbejnë për të kontrolluar valvulën elektromagnetiket të
ujit, pompën për largimin e ujit dhe bravën elektromagnetike të derës.

Struktura e mikrokontrolluesit përfshin elementet e mëposhtme kryesore:


Core CPU 8-bit;



RAM 512 bit;



Flash-memorie të 24 kbps;



Në këtë modul ka një gjenerator kristal të jashtëm me frekuencë prej 5 MHz;



Portet universale input-output;



10-bit 8-channel ADC;



Interface serial I 2 C dhe CSI;



Timer.
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5.1.4

Krahasimi i sistemit ekektro-mekanik me Mekatronik

Në tabelën e paraqitur më poshtë kemi krahasuar disa prej parametrave më kryesor të
këtyre dy sistemeve.

Parametrat
Procesimi i kohës gjatë larjes
Motor
Daullja
Përcaktimi i temperaturës
Përcaktimi i rrotullimeve të motorit
gjatë centrifugimit
Kapaciteti i rrobave të thata
Numri i operacioneve të larjeve
Numri i rrotullimeve gjatë
centrifugimit
Fuqia e motorit gjatë larjes
Fuqia e motorit gjatë centrifugës
Fuqia e motorit të pompës
Harxhimi i ujit për programin më të
gjatë
Valvula e ujit
Brava e derës
Zhurma gjatë larjes
Zhurma gjate tharjes
Pesha e makinës

Ekektro-mekanik

Mekatronik

Rele kohor (timer)
Asinkron
Metalike
Termistorik – digjital 0/1
Fikse
4.5 – 5 kg
3-5

Modul elektronik
Sinkron
Plastike
PTC sensor - Analog
E ndryshueshme
(Potenciometër)
5 – 8 kg
11

600

400 – 1400 rpm

0,3 - 0,6kW
0,3 - 0,9kW
50 – 120W

250W
360W
25 - 50W

00 - 150L

6,1 L / Kg

3
Elektrike
60 db
80 db
95 Kg

1-2
Termoelektrike
50 db
75 db
75 Kg

Tabela 2 - Krahasimi i Parametrave

Nga krahasimi i paraqitur në tabelë vërejmë se përveç dizajnit të pajisjes si dhe disa prej
elementeve përbërëse dallimet në mes sistemit elektro-mekanik dhe mekatronik janë:


Tek sistemi elektro-mekanik për procesimin e kohës së larjes është përdorur
programatori i cili përmes boshtit repertor dhe kontakteve akorduese bënë kyçje dhe
ç’kyçje të rrymës në mënyre që të aktivizoj elemente të caktuara, te ky sistem
procesimi i kohës bëhet përmes timer elektro-mekanik, kurse tek sistemi mekatronik
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procesimi i kohës bëhet përmes modulit elektronik i cili varësisht nga softueri në
mikrokontroller në kohë të caktuara jep sinjale në mënyrë që të aktivizoj transistor
apo rele për të kryer veprime të caktuara, nga tabela shihet se te ky sistem përdoret
timer elektronik.
Moduli elektronik gjithashtu i jep më shumë mundësi përdoruesit të përzgjedhë më
me lehtësi programet varësisht prej nevojës për larjen e rrobave.
Mirëpo ambienti i përdorimit në shumicën e rasteve luan rol kyç, në vendin tonë në
shumicën e rasteve lavatriçet shfrytëzohen në ambiente me lagështi si banjo gjë që
ndikon negativisht në pajisjet elektronike për shkak se moduli elektronik dhe
përbërja e tij është më i pa qëndrueshëm në ambiente me lagështi.


Për sa i përket performancës së larjes dhe sidomos tharjes nga tabela shihet se
makinat me sistem mekatronik përdorin motor sinkron, në mënyrë që shpejtësia e
rrotullimeve të jetë më e lart dhe që tharja e rrobave të jetë sa më e mirë.

Në sistemin elektro-mekanik janë përdorur më shumë metale apo giza për ndërtimin e
pjesëve të ndryshme, kurse te lavatriçet moderne mekatronike përdoren më shumë
materiale plastike të cilat ndikojnë në performancën dhe peshën e makinës.


Daullja e lavatriçes është e ndërtuar nga materiali plastik, në mënyrë që të zvogëloj
zhurmën gjatë procesit të larjes e sidomos gjatë centrifugimit.



Dera për futjen e rrobave në lavatriçet me sistem mekatronik është me diametër më
të madh, e cila përdoruesit i mundëson futjen dhe nxjerrjen e rrobave më me lehtësi.



Rrobat të cilat kanë për tu larë nuk duhet të kalojnë peshën të cilën e ka paraparë
prodhuesi, pra në tambur duhet të këtë hapësirë të mjaftueshme në mënyrë që gjatë
rrotullimit rrobat të kenë mundësi të qarkullojnë lirshëm, gjë që ndikon shumë në
performancën e larjes.
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Daullja plastike e cila është më e qëndrueshme nga
lagështia, zvogëlon zhurmën gjatë procesit të larjes dhe
tharjes, ndikon në peshën e makinës, ndërsa është më pak e
qëndrueshme në mbajtësin e kushinetave në të cilën është i
vendosur boshti i tamburit ku e tërë pesha e rrobave bashkë
me lëngun larës qëndron në të gjatë gjithë procesit të larjes
e sidomos në

procesin e centrifugimit ku krijohen vibrime të mëdha gjë që ndikon

negativisht në këtë aspekt.

5.1.5

Konsumimi i energjisë dhe ujit

Në figurë më poshtë janë paraqitur diagramet e konsumimit të energjisë dhe ujit tek
lavatriçet e modelit MILE ndër vite1.

Figura 19 - Konsumimi i energjisë

Figura 20 - Konsumimi i ujit

Për të paraqitur më konkretisht aspektet e konsumimit të energjisë dhe ujit tek lavatriçet
ndër vite kemi marr si rast modelin MILE i cili është njëri ndër modelet më të përhapur në
perëndim.
Ky model i lavatriçes konsumon energji elektrike në një normë prej 0.10 kWh për kilogram
të rrobave. Nga viti 2000 kur për kilogram shpenzoheshin 0.19 kWh, Miele ka ulur
shpenzimin për 47 për qind ndërsa në krahasim me vitin 1990 e ka ulur atë me 58 për qind.
1

Burimi: https://www.miele.com/en/com/usage-4133.htm
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Konsumimi i ujit tek ky model i lavatriçes është 6.1 litra ujë për kilogram të rrobave. Nga
viti 2000 kur për kilogram shpenzoheshin 6.88 litër ujë, Miele ka ulur këtë normë prej 38
për qind ndërmjet viteve 2000 dhe 2013/14, ndërsa në krahasim me vitin 1990 e ka ulur atë
me 55 për qind.

5.1.6

Efiçenca e energjisë dhe etiketimi i kategorive

Në figurat më poshtë janë paraqitur diagramet e efiçencës së energjisë dhe të etiketimit të
kategorive sipas standardeve të Bashkimit Evropian. [6]

90 për qind e lavatriçeve të prodhuara në vendet e
BE-së u vlerësuan në dy klasa më të larta për
efikasitetin dhe etiketën e energjisë për vitin
financiar 2013/14. Kjo shumë është rritur me 19
pikë përqindje nga vitit financiar 2011/12.
Qëllimi i raportimit përfshin vendet anëtare të
BE-së, Kroacinë, Norvegjinë dhe Zvicrën.
Figura 21 - Etiketimi i energjisë

Shifrat i referohen pajisjeve të prodhuara për këto
vende ku etiketa e energjisë është e detyrueshme.

Emërtim i ri i energjisë vlen për lavatriçet,
tharëset e rrobave, enëlarëset dhe pajisjet e
ftohjes,

tani

është

zgjeruar

dhe

përfshinë

emërtimin e ri si klasa A +++, A ++ dhe A +, në
mënyrë që të dallojnë më qartë midis produkteve
të efikasitetit të lartë. Etiketa e re e energjisë ka
filluar te aplikohet nga fillimi i vitit 2015.
Figura 22 - Etiketimi i ri dhe i vjetër i
energjisë
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5.2

Avancimi i mëtutjeshëm - Sistemi Fuzzy-Logjik

Duke analizuar dy sistemet e hershme të lavatriçes sistemin elektro-mekanik dhe atë
mekatronik kemi kuptuar se këto dy sisteme edhe pse tani janë aktuale, në të ardhmen e
afërt pritet avancim më i madh i lavatriçes në sisteme Fuzzy-Logjik. Ky sistem i lavatriçes
ofron avantazhe në performancë, produktivitet, thjeshtësi dhe kosto më të ulët. Krejt kjo
sepse sensorët janë vazhdimisht duke monitoruar kushtet e ndryshme brenda makinës dhe
rrjedhimisht i rregullojnë veprimet për rezultatet më të mira gjatë larjes.

Figura 23 - Sistemi Fuzzy-Logjik i Lavatriçes

5.2.1

Funksionimi i sistemit

Në të kaluarën, një përdorues ka përzgjedhur llojin e larjes në një lavatriçe me sistem
elektro-mekanik ku sasia e ujit, temperaturës dhe kohëzgjatja e ciklit të larjes duhej të
akordohej para se të filloi procesi i larjes. Sot, lavatriçja me sistem fuzzy përbëhet nga një
numër i madh i senzorve të cilët monitorojnë procesin e larjes në mënyrë që të bëjë
korrigjimet për të prodhuar rezultatet më të mira të larjes, ku të dhënat i procedojnë në një
sistem matematikor që është i aftë për të analizuar vlerat analoge hyrës dhe konvertimin e
tyre në variablat logjike/digjitale. Dallimi në mes logjikës fuzzy dhe logjikës digjitale është
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se në sistemin fuzzy vlerat konvertohen në mënyrë analoge të vazhdueshme në vlera në mes
të 0 dhe 1, ndërsa logjika digjitale konverton atë në një vlerë që është ose 0 ose 1.
Makinat që përdorin kontrollin fuzzy janë mjaft inteligjente dhe janë në gjendje për të
llogaritur efektin e një numri të variablave dhe të vendosin parametrat e duhura për të
larë. Variablat që kontrolli fuzzy vlerëson në një lavatriçe përfshijnë peshën e rrobave në
makinë, nivelin e ndotjes, nivelin e ujit dhe temperaturën duke përdor një sensor optik si
dhe energjinë elektrike të nevojshme për një larje optimale. [7]

Figura 24 - Bllok diagrami themelor i procesit

Siç shihet në figurën më lartë logjika fuzzy kontrollon qasjen bazë për problemin. Fuzzy
Kontrolluesi merr dy inpute, shkallen e ndotjes dhe llojin e ndotjes, përpunon
informacionin dhe nxjerr kohën e larjes. [8]
Logjika fuzzy gjithashtu kontrollon edhe procesin e larjes, nivelin e ujit, temperaturën e
ujit, kohën e larjes, procesin e shpëlarjes dhe numrin e rrotullimeve gjatë centrifugës.
Shumica e këtyre lavatriçeve me sistem fuzzy-logjik funksionojnë me një prekje
(OneTouch) nga fillimi deri në përfundimin e procesit të larjes ku fuzzy-logjika koordinon
dhe përshtat secilin veprim, ku disa prej këtyre lavatriçeve mund të mësojnë nga përvoja e
kaluar, memorizimin e programeve dhe përshtatjen e tyre për të minimizuar kostot e
përdorimit .
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6

PËRFUNDIMI

Pasi që kemi hulumtuar rreth sistemeve elektro-mekanike dhe mekatronike duke u nisur që
nga fillimi të viteve 1990 kur edhe filloj aplikimi i mikrokontrollerëve për procesimin e
kohës të ciklit punues, e deri në vitet e fundit ku përveç procesimit të kohës janë shtuar
shumë karakteristika tjera si stile të punës të cilat e bëjnë lavatriçen më të avancuar në
aspektin teknologjik. Ndër problemet më të theksuara gjatë përdorimit të lavatriçes e në
veçanti asaj me sistem mekatronik ishin: pesha e rrobave e cila nuk duhet të kalojnë peshën
të cilën e ka paraparë prodhuesi dhe ambienti i shfrytëzimit i cili duhet ti shmanget
lagështisë .

Pas krahasimit të dy sistemeve atë elektro-mekanik dhe mekatronik vlen të theksohet se
sistemi mekatronik përdorë materiale plastike të cilat janë më të qëndrueshme nga
lagështia, zvogëlojnë zhurmën gjatë procesit të larjes dhe tharjes, ndikojnë në peshën e
makinës, ndërsa janë më pak të qëndrueshme për nga jetëgjatësia, sidomos daullja e cila
gjatë procesit të centrifugimit ku krijohen vibrime të mëdha për shkak të materialit të sajë
plastik mund të ketë qëndrueshmëri më të vogël. Gjithashtu gjatë krahasimit vërejmë se
përveç dizajnit të pajisjes si dhe disa prej elementeve përbërëse, sistemi mekatronik dallon
edhe për nga pesha, efiçenca e energjisë, konsumimi i ujit. Për nga përdorimi sistemi
mekatronik është më i lehtë për të punuar dhe përdoruesit i jep më shumë mundësi zgjedhje
të programeve të larjes, ndërsa ambienti i përdorimit te sistemi mekatronik është më i
ndjeshëm në ambiente me lagështi që jetëgjatësia e produktit të jetë me i larte.

Pasi kemi analizuar këto dy sisteme të lavatriçes kemi kuptuar se këto dy sisteme edhe pse
tani janë aktuale, në të ardhmen e afërt pritet avancim më i madh i lavatriçes në sisteme
Fuzzy-Logjik. Sistem ky i cili ofron avantazhe në performancë, produktivitet, thjeshtësi
dhe kosto më të ulët. Krejt kjo sepse sensorët janë vazhdimisht duke monitoruar ndryshimet
brenda makinës dhe rrjedhimisht i rregullojnë veprimet për rezultatet më të mira gjatë larjes
ku disa prej këtyre lavatriçeve mund të mësojnë nga përvoja e kaluar, memorizojnë
programet dhe përshtaten për të minimizuar koston e përdorimit.
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